1

KINH HOÄ QUOÁC TOÂN GIAÛ SÔÛ VAÁN ÐAÏI THÖØA

**QUYEÅN III**

Baáy giôø, Thieân töû Tònh Quang noùi keä:

*Thaùi töû ngöôi neân bieát* Ñöøng ñaém tröôùc say meâ ÔÛ nôi hieåm naïn naøy Sieâng naêng caàu ra khoûi. Nhö lôøi Ñöùc Phaät daïy Neáu ai lìa say meâ

*Ngöôøi aáy ñaïi duõng maõnh* Kheùo thöïc haønh luaät nghi. Thanh tònh khoâng tyø veát Thaáy caùc loaøi chuùng sinh Taâm sinh haïnh töø bi Khoâng laâu seõ thaønh Phaät. Taát caû Phaät quaù khöù

*Hieän taïi vaø vò lai* Ñeàu sinh töø caùc thieän Xa lìa tham saân si.

*AÊn uoáng vaø y phuïc* Vaøng baïc ma-ni baùu

*Caùc thöù ñoà trang nghieâm* Boá thí lôïi chuùng sinh.

*Traûi qua nhieàu öùc kieáp* Moät loøng caàu Boà-ñeà Chöa töøng sinh meät moûi

*Hoaëc xaû boû thaân phaàn.* Ñaàu maét vaø tay chaân Ñoái vôùi ngöôøi caàu xin Taâm heát söùc vui möøng Do chöùa coâng ñöùc naøy. Maø thaønh Boà-ñeà Phaät Duø ôû ngoâi quoác vöông Ñöôïc giaøu sang toät böïc Myõ nöõ vaø quyeán thuoäc.

*Ngaøy ñeâm thöôøng vaây quanh* Cung ñieän vaø quoác thaønh Thaûy ñeàu nhö huyeãn hoùa Nhö ñoà goám chöa nung.

*Soùng naéng, bong boùng nöôùc* Theå chuùng khoâng beàn chaéc Chaúng thaät chaúng daøi laâu Phaùp voâ thöôøng nhö vaäy.

*Hö voïng ngöôøi neân bieát* Cha meï vaø vôï con

*Ai coù theå cöùu giuùp*

*Taïo taùc nghieäp thieän aùc.* Ngöôøi aáy theo nghieäp daãn Nhö vaäy voâ soá kieáp Thöôøng chìm bieån sinh töû

*Cuõng nhö ngöôøi khoâng maét.* Ñaém caûnh maø khoâng thaáy Luoáng uoång chòu khoå nhoïc Cuoái cuøng ñoïa neûo aùc Ñöôøng Boà-ñeà toái thöôïng.

*Haønh duõng maõnh tinh taán* Cho ñeán luùc maïng chung

3

*Khoâng sinh ba ñöôøng aùc* Ngöôøi ñôøi khoù gaëp Phaät. Khoù ñöôïc nghe chaùnh phaùp Haøng phuïc oaùn phieàn naõo Gaàn guõi vôùi baïn laønh Thöôøng tu taùm chaùnh ñaïo. An truù taâm Boà-ñeà

*Baát thoaùi nôi Phaät ñaïo* Phöông tieän haønh nhö vaäy Theá gian khoâng ngöôøi hôn. Taát caû Phaät quaù khöù

*Xa lìa söï meán thöông* Thöôøng ôû choán nuùi saâu Chaùnh nieäm töï tö duy. Vöõng chaéc nhö kim cang Chí caàu ñaïo voâ thöôïng.

Luùc naøy, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû Hoä Quoác:

–Thieân töû Tònh Quang noùi keä roài, thaùi töû Phöôùc Quang kia naêm leân möôøi tuoåi, trí tueä thoâng ñaït, khoâng hyù luaän, khoâng tham ñaém vöôøn röøng, hoa coû, suoái chaûy, ao taém, ca muùa, kyõ nhaïc theá gian, cho ñeán quoác thaønh, cung ñieän, voi ngöïa, xe coä, vaøng baïc, cuûa baùu... taát caû vieäc ham muoán thaûy ñeàu xa lìa, nhaát taâm tö duy: “Thaân ta hö huyeãn, boán ñaïi giaû hôïp, khoâng coù beàn chaéc, ñaïi ñòa chö Thieân ñeàu chaúng chaân thaät, chuùng sinh phaøm phu thöôøng haønh phi phaùp, ngu si, meâ muoäi, phaân bieät thaân sô, ñam meâ duïc laïc khoâng bieát nhaøm chaùn, maõi ôû luaân hoài khoâng giaûi thoaùt, ta laïi thoï sinh giöõa haïng ngöôøi ngu meâ nhö vaäy”. Nghó nhö theá roài, thaùi töû khôûi chí buoäc taâm chuyeân caàu giaûi thoaùt.

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân laïi baûo Toân giaû Hoä Quoác:

–Vua Phaùt Quang aáy choïn vuøng ñaát coù ñòa theá toát ñeïp haïng nhaát, xaây döïng moät thaønh teân laø AÙi Laïc cho thaùi töû. Thaønh aáy baûy lôùp, beân trong coù baûy traêm ñöôøng giao thoâng, duøng chuoâng linh toaøn baèng baûy baùu, löôùi baùu chaân chaâu giaêng khaép beân treân. Laïi coù saùu

möôi loaïi loïng baùu tuyeät ñeïp vaø taùm vaïn côø phöôùn quyù baùu, tuaàn töï boá trí thaúng taép ôû caùc neûo ñöôøng, moãi moãi côø phöôùn baùu coù saùu vaïn daây baùu, moãi moät daây baùu coù möôøi boán öùc nhaïc cuï, nhaïc cuï nhö theá gioù nheï lay ñoäng phaùt ra aâm thanh vi dieäu nhö traêm ngaøn nhaïc trôøi.

ÔÛ ngaõ tö cuûa caùc neûo ñöôøng trong thaønh naøy ñeàu coù naêm traêm ñoàng nöõ thaân töôùng ñoan trang, dung maïo töôi vui, taát caû ñeàu coù taøi naêng veà aâm nhaïc, ca muùa, xöôùng haùt.

Khi aáy, vua Phaùt Quang ra leänh cho caùc ñoàng nöõ ngaøy ñeâm taáu nhaïc khoâng giaùn ñoaïn. Taát caû daân chuùng khaép boán phöông ñeàu ñeán vaø vaøo thaønh naøy, hoï nghe aâm nhaïc aáy vaø thaáy söï vui nhoän neân voäi vaõ ñeán xem, laøm cho thaùi töû sinh taâm meâ ñaém. Vua laïi baûo: “Coù chuùng sinh naøo caàu aên uoáng thì cho aên uoáng, caàu y phuïc thì cho y phuïc, caàu voøng hoa, höông xoa thì cho voøng hoa, höông xoa, caàu giöôøng naèm, ngoïa cuï thì cho giöôøng naèm ngoïa cuï, thaäm chí ñem vaøng baïc, ma-ni, xa cöø, maõ naõo, san hoâ, chaân chaâu, pheä löu ly, caùc cuûa baùu aáy choàng chaát khaép nôi. Laïi ñem voi, ngöïa, xe coä, duøng caùc vaät baùu ñeå trang nghieâm roài ban cho taát caû chuùng sinh tuøy yù söû duïng”.

Khi ñoù, vua Phaùt Quang kieán taïo moät cung ñieän roäng moät do- tuaàn ôû trong thaønh naøy cho thaùi töû, caát laàu coù boán cöûa lôùn, cöûa soå vaø lan can ñeàu duøng baûy baùu ñeå trang nghieâm. Beân trong cung naøy laäp moät ñaïi ñieän duøng traêm ngaøn chaâu baùu trang trí xung quanh, ôû giöõa ñieän ñaët boán öùc loaïi giöôøng vaø ngoïa cuï baùu. ÔÛ trong thaønh laïi boá trí moät khu vöôøn lôùn, soá löôïng hoa quaû caây traùi raát nhieàu, sum sueâ, nôû roä ôû ñôøi hieám thaáy. ÔÛ giöõa khu vöôøn troàng nhieàu caây baùu aùnh saùng röïc rôõ ai cuõng öa thích. Trong vöôøn coøn coù ao baèng baûy baùu, boán maët ao coù boán con ñöôøng ñöôïc laøm baèng boán thöù baùu ñoù laø vaøng, baïc, pheä löu ly vaø pha leâ. ÔÛ quanh ao ñaët moät traêm leû taùm mieäng con sö töû huùt nöôùc vaøo vaø moät traêm leû taùm mieäng con sö töû khaùc phun nöôùc ra. Trong ao laïi coù caùc loaïi hoa sen hoàng, hoa sen xanh, hoa sen vaøng, hoa sen traéng, cuøng vôùi nhöõng loaïi hoa thôm khaùc luoân luoân nôû roä xung quanh hoà. Coøn coù taùm traêm caây baùu, treân moãi caây baùu ñeàu coù treo daây baùu, treân moãi caây baùu ñeàu treo daây luïa baùu traéng, treân moãi daây baùu coù haøng öùc nhaïc cuï, gioù thoåi lay ñoäng phaùt ra aâm thanh

5

vi dieäu, khieán chuùng sinh nghe ñöôïc ñeàu öa thích; treân caây baùu coøn treo taùm traêm ngaøn chaâu baùu vaø côø phöôùn ñeïp. Laïi ôû treân ao giaêng löôùi baùu lôùn ñeå che thaân thaùi töû khoûi bò dính buïi.

Baáy giôø, vua Phaùt Quang laïi ra leänh duøng baûy baùu laøm boán öùc toøa baùu ñaët trong cung ñieän, moãi toøa baùu ñeàu duøng naêm traêm y toát ñeïp haïng nhaát traûi leân treân. ÔÛ chính giöõa ñaët moät toøa lôùn, cao baûy thöôùc, ñem taùm möôi öùc y baùu haïng toát nhaát traûi leân treân, ñoù laø toøa ngoài cuûa thaùi töû Phöôùc Quang. Phía tröôùc caùc toøa ñeàu ñaët lö höông laøm baèng vaøng, xung quanh lö höông treo chuoâng linh vaø hoa sen baèng vaøng, boán maët trang trí baèng löôùi baùu ma-ni aùnh saùng röïc rôõ, ngaøy ñeâm ba thôøi luoân ñoát traàm höông vaø raûi hoa ñeïp. ÔÛ trong vöôøn laïi coù chín möôi chín traêm ngaøn ma-ni baùu, moãi moät ma-ni baùu roäng moät do-tuaàn coù vöøng aùnh saùng lôùn chieáu soi taát caû theá giôùi.

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân laïi baûo Toân giaû Hoä Quoác:

–Trong vöôøn cuûa thaùi töû Phöôùc Quang coù caùc loaøi chim nhö: Anh voõ, boà caâu, uyeân öông, ngoãng, vòt, khoång töôùc, Xaù-lôïi, Caâu-chæ- la, Caâu-noa-la, Ca-laêng-taàn-giaø, maïng maïng. Caùc loaøi chim nhö vaäy ñeàu noùi ñöôïc tieáng ngöôøi, moãi khi chuùng bay, phaùt ra aâm thanh vi dieäu y nhö caùc tieáng nhaïc khoâng khaùc, cuõng nhö vöôøn Hoan Hyû cuûa Thieân Ñeá thích, laøm cho chö Thieân caûm nhaän söï an laïc vi dieäu.

Vua Phaùt Quang laïi söûa soaïn thöùc aên ngon nhaát cho thaùi töû, moãi ngaøy cung caáp naêm traêm ngaøn xe, coøn ra leänh cho caùc thaønh aáp, xoùm laøng tuyeån choïn ñoàng nöõ töø möôøi saùu ñeán hai möôi tuoåi, töôùng maïo ñoan chaùnh, caùc caên ñaày ñuû, khoâng cao khoâng thaáp, khoâng maäp khoâng oám, khoâng ñen khoâng traéng, thaân toûa ra höông baïch ñaøn, mieäng thoaûng muøi thôm hoa Öa-baùt-la, noùi naêng nhoû nheï, taùnh tình thuaàn chaát, ngay thaúng, khoâng ghen gheùt, kheùo hieåu bieát roäng veà ca muùa, haøi höôùc, cho ñeán taát caû vieäc theá gian nhö: coâng xaûo kyõ ngheïâ khoâng vieäc gì hoï khoâng hieåu roõ. Luùc aáy coù ñeán taùm möôi öùc ñoàng nöõ nhö vaäy vaøo vöông thaønh.

Baáy giôø, vua Phaùt Quang ñem taùm möôi öùc ñoàng nöõ naøy ban cho thaùi töû, laïi ban cho moät öùc ñoàng nöõ trong cung cuûa mình, caùc thaân quyeán cuûa vua cuõng ñem moät öùc ñoàng nöõ daâng leân thaùi töû, teå töôùng vaø troïng thaàn cuõng ñem moät öùc ñoàng nöõ daâng leân thaùi töû, daân

chuùng trong kinh thaønh cuõng ñem moät öùc ñoàng nöõ daâng leân thaùi töû. Nhö vaäy coù ñeán taùm möôi boán öùc ñoàng nöõ theo haàu haï phuïng söï vaø ca muùa, dieãn troø haøi höôùc cho thaùi töû vui.

Phaät baûo Toân giaû Hoä Quoác:

–Khi aáy, thaùi töû Phöôùc Quang thaáy caùc hieän töôïng naøo laø: quoác thaønh, cung ñieän, laàu gaùc, vöôøn röøng, ao raïch, voi, ngöïa, chaâu baùu, vaø caùc ñoàng nöõ ca muùa xöôùng haùt, ñuû caùc vieäc laøm vui nhö vaäy, nhöng ñeàu khoâng tham ñaém, maø töï tö duy: “Caùc ngöôøi nöõ naøy ñoái vôùi thaân ta laø baïn ñaïi aùc, laøm taêng tröôûng phieàn naõo vaø ñoaïn thieän caên cuûa ta, laøm ta thöôøng ôû luaân hoài khoâng ñöôïc töï taïi, ví nhö keû bò giam caàm khoâng theå ra khoûi”.

Baáy giôø, thaùi töû thaáy ñöôïc toäi loãi naøy, neân trong möôøi naêm ñoái vôùi caùc caûnh giôùi naêm traàn laø saéc, thanh, höông, vò, xuùc khoâng tham ñaém, nhaát taâm tö duy: “Laøm sao xa lìa caùc baïn aùc ñeå tu haønh, ñöôïc giaûi thoaùt?”. Caùc ñoàng nöõ kia lieàn ñeán cung vua taâu vôùi vua cha:

“Thaùi töû Phöôùc Quang ñoái vôùi söï vui ñuøa ca muùa cuûa caùc theå nöõ ñeàu chaúng maøng ñeán, chæ ngoài tö duy, xa lìa thanh saéc”.

Khi aáy, vua Phaùt Quang nghe vieäc naøy roài, taâm heát söùc kinh ngaïc, cho laø vieäc chöa töøng coù, lieàn thoáng laõnh taùm vaïn tieåu vöông vaø quaàn thaàn ñeán cung ñieän thaùi töû, thaáy thaùi töû moät mình ôû trong cung ñieän neùt maët tónh laëng, vua buoàn rôi leä, taâm raát ñau khoå, teù ngaõ xuoáng ñaát meâ man hoài laâu môùi tænh, lieàn ñöùng daäy noùi keä:

*Con laø baùu toái thöôïng* Taïi sao khoâng nhìn cha Buoàn raàu taâm hoaûng loaïn Sao boû vieäc ñaùng yeâu.

*Söï giaøu sang vui veû*

*Thaønh naøy ñeïp trang nghieâm* Trang hoaøng baèng caùc baùu Cung ñieän, laàu gaùc ñeïp.

*Vöôøn röøng vaø ao taém* Voi ngöïa baûy moùn baùu Y phuïc vaø aên uoáng

7

*Nhö vaäy soá voâ löôïng.* Duøng cung caáp cho con Laïi coù caùc ñoàng nöõ Nhan saéc thaät tuyeät ñeïp

*Ñoan chaùnh vaø trang nghieâm.* Nhö töôùng cuûa thieân nöõ

*Taâm taùnh hieàn thuaän haäu* Bieát raønh caùc kyõ ngheä Ca muùa vaø aâm nhaïc.

*Theá gian khoâng ngöôøi saùnh* Ñeå laøm con vui thích Khieán con ñöôïc haïnh phuùc Taïi sao con khoâng öa.

*Maø lìa boû caûnh aáy* Moät mình ôû thaâm cung

*Dung maïo raát traàm tónh* Laøm cho caùc ñoàng nöõ. Taát caû ñeàu öu saàu

*Nhö hoa sen heùo uùa* Ñeàu ñeán thöa vôùi ta Thaùi töû, con neân bieát. Caùc ñoàng nöõ nhö vaäy

*Ñoan chaùnh tuoåi thanh xuaân* Mieäng thoaûng höông Öu-baùt Thaân toûa höông chieân-ñaøn. Maét xanh nhö sen bieác Thoâng hieåu taâm yù ngöôøi Trong suoát ngaøy vaø ñeâm Gaàn guõi laøm troø vui.

*Hoâm nay, ngay baây giôø* Con lìa boû taát caû

*Trong loøng con nghó gì?* Haõy noùi cho cha bieát!

*Laïi trong vöôøn coøn coù* An trí baùu ma-ni

*Chín möôi chín traêm ngaøn* Ñeàu roäng moät do-tuaàn.

*Chieáu aùnh saùng röïc rôõ* Caây baùu treo phöôùn baùu Soá löôïng ñeán taùm vaïn Hoa quaû ñeàu sum sueâ.

*Coù ñuû caùc loaøi chim* Khoång töôùc vaø ngoång vòt Chim Ca-laêng-taàn-giaø Ñeàu hoùt tieáng vi dieäu.

*Khoaûng giöõa caùc haøng caây* Ñeàu ruû xuoáng daây baùu

*ÔÛ trong moãi daây baùu* Ñeàu coù nhaïc khí ñeïp. Gioù thoåi laøm lay ñoäng Phaùt ra tieáng raát hay Tieáng hay nhö nhaïc trôøi Sao con chaúng öa thích. Coøn caùc cung ñieän naøy Duøng caùc baùu laøm thaønh Vaøng baïc chaâu ma-ni

*Xa cöø cuøng maõ naõo.* Ma-ni vaø traân chaâu

*Trang nghieâm raát ñeïp ñeõ* Trong cung ñieän baùu naøy An trí lö höông vaøng.

*Löôùi chaâu ruû boán maët*

9

*Haøng öùc vaûi mòn ñeïp* Duøng trang nghieâm ôû treân Ngaøy ñeâm trong ba thôøi.

*Luoân xoâng höông chieân-ñaøn* Nhö cung ñieän Ñeá thích Khoâng khaùc nhaø Thieän Phaùp Nay con chaúng öa thích.

*Traùi vôùi yù cha meï* Khoâng coù taâm hieáu kính Laøm cha theâm khoå naõo Mau noùi cho cha bieát.

*Noùi roài rôi nöôùc maét* Thaùi töû nghe cha hoûi Ñaûnh leã thöa vua cha:

*–Caûnh naêm duïc theá gian.* Laøm chuùng sinh ñoïa laïc Troùi buoäc caùc höõu tình Theâm lôùn caùc toäi loãi

*Maõi ôû trong luaân hoài.* Khoâng coù ngaøy ra khoûi Nay con caàu giaûi thoaùt Phaùt taâm ñaïi Boà-ñeà Xa lìa caùc traàn nhieãm. Taát caû thaân ngöôøi nöõ Xaáu xa goác baát tònh Con quaùn nhö oan gia Tham saân theo böùc eùp. Troâi noåi trong töû sinh

*Troùi daét caùc chuùng sinh* Thöôøng ôû ñöôøng hieåm lôùn Töôùng ñeïp ngöôøi nöõ naøy.

*Lôùp da boïc baát tònh* Maùu thòt cuøng xöông tuûy Ruoät daï daøy tieåu tieän

*Nöôùc maét, muõi, nöôùc mieáng.* Thaân dô nhôùp nhö vaäy

*Laøm sao öa thích ñöôïc* Ví nhö caây thuoác ñoäc

*Nôû hoa nhieàu ngöôøi meán.* Haùi hoa ñoäc chaïm thaân Ñaâu bieát töï haïi mình Nöôùc thaønh vaø cung ñieän AÂm nhaïc vaø ca muùa.

*Roát cuoäc khoâng chaân thaät* Nhö moäng nhö huyeãn hoùa Nhö caây coái muøa xuaân Sum sueâ khoe höông saéc. Khi trôøi chuyeån sang ñoâng Laù ruïng trô thaân gaày

*Myõ nhaân vaø giaøu sang* Khoâng laâu cuõng nhö vaäy. Ngu si taâm cuoàng loaïn Ñaém chìm bieån tham duïc Ñaáu tranh sinh ganh gheùt Cheùm gieát haïi laãn nhau. Phuï vöông vaø quyeán thuoäc Vôï con vaø nam nöõ

*ÔÛ trong neûo aùc aáy* Ai coù theå cöùu giuùp. Boà-taùt baäc ñaïi trí

*Thaân taâm thöôøng tòch tónh* Quaùn hoï nhö coû caây

11

*Khoâng ñoäng nhö Tu-di.* Thöôøng öa choán nuùi saâu Moät loøng caàu chaùnh ñaïo Kieáp phuø du choùng heát Nhö nöôùc doác chaûy xieát. Maïng ngöôøi nhö maây noåi Phuùt choác lieàn tan hoaïi Rôi vaøo trong ba coõi

*Meâ ñaém trong sinh töû.* Con khoâng bò ñaém say Xa lìa nhöõng hö voïng Saéc thanh naêm duïc traàn Chaúng phaûi caûnh Boà-taùt. Phöôùc heát voâ phöôùc sinh

*Nghieäp heát laïi sinh nghieäp* Nhö chim nhoát trong loàng Maõi khoâng ñöôïc töï taïi.

*Saùu traàn nhö raén ñoäc* Gaây toån haïi chuùng sinh Boán ñaïi khoâng chaéc thaät

*Gioáng nhö xoùm laøng vaéng.* Nay phuï vöông neân bieát Sôùm boû caûnh hö voïng Quay veà chaân giaûi thoaùt

*Thöôøng duøng thuyeàn dieäu phaùp.* Ñeå ñoä thoaùt ba coõi

*Giuùp ngöôøi meâ tænh ngoä* Môû troùi keû buoäc raøng Khoå naïn laøm cho an.

*Cöùu ngöôøi muø saùng maét* Cho chaâu baùu ngöôøi ngheøo

*Ñeàu khieán lìa khoå naõo* Laïi vì chuùng höõu tình. Laøm caïn soâng tham aùi Chieáu saùng ñöôøng toái taêm Roäng buûa maây saám chôùp Tuoâng möa nöôùc cam loà. Tröø noùng ñöôïc maùt meû Thaønh töïu trí toái thöôïng Nay phuï vöông neân bieát! Ngöôøi naøo saün taâm töø.

*Maø muoán laøm oan gia?* Ngöôøi naøo ñuû trí tueä

*Sôï gaëp Phaät Phaùp Taêng?* Ngöôøi naøo coù maét saùng. Maø ñi vaøo ñöôøng hieåm? Ngöôøi naøo ñöôïc Boà-ñeà Maø duïc laøm taùn loaïn?

*Ngöôøi coù trí nhö theá.* Quyeát khoâng haønh taø ñaïo Thaø leân ñænh Tu-di

*Gieo thaân vaøo bieån lôùn* Ñoái vôùi naêm duïc traàn.

*Quyeát khoâng sinh nhieãm tröôùc* Caùc theå nöõ hieän coù

*Cuøng vôùi caùc quyeán thuoäc* Xin cha daãn veà gaáp.

*Chôù ôû laâu nôi ñaây* Taïi gia nhieàu toäi loãi

*Chöôùng ngaïi Boà-ñeà Phaät* Con xaû boû quoác thaønh.

*Vaø taát caû quyeán thuoäc*

13

*Ñi vaøo choán nuùi saâu* Tu taäp haïnh thanh tònh

*Chí caàu ñaïo voâ thöôïng.*

Baáy giôø, Ñöùc Theá Toân baûo Toân giaû Hoä Quoác:

–Thaùi töû Phöôùc Quang ôû cung ñieän baùu ñöôïc caùc ñoàng nöõ vaây quanh haàu haï. Thaùi töû quan saùt ñieàu aáy neân heát möùc nhaøm chaùn. Trong ba oai nghi: ñi, ñöùng vaø ngoài, thaùi töû chæ mong ñoaïn tröø taát caû phieàn naõo. Vaøo ngaøy muøng taùm thaùng gieâng, thaùi töû ngoài kieát giaø treân ñaát, chaùnh yù tö duy lìa caùc traàn nhieãm. Quaùn saùt nhö vaäy roài, vaøo luùc giöõa ñeâm, boãng nghe treân khoâng Thieân töû Tònh Quang khen ngôïi phaùp Phaät vaø chuùng Bí-soâ. Vöøa nghe xong, thaùi töû rôûn toùc gaùy, buoàn vui laãn loän, chaép tay höôùng leân khoâng duøng keä hoûi:

*Chö Thieân treân khoâng raát thöông xoùt* Phaùt ra lôøi khen, khen ngôïi ai

*Con muoán quy y caàu xuaát ly*

*Mong muoán ñöôïc nghe xin giaûng noùi.*

Khi aáy, Thieân töû Tònh Quang ôû treân khoâng trung nghe hoûi nhö vaäy, neân vì thaùi töû maø noùi leân söï khen ngôïi baèng baøi keä:

*Nay toâi khen ngôïi ñaïi Sa-moân* Phaät kia teân laø Thaønh Nghóa YÙ

*Thöôøng ñem möôøi thieän daïy quaàn sinh* Cöùu giuùp caùc khoå ngöôøi coâ ñoäc.

*Phöông tieän trí tueä laø hôn heát*

*Coâng ñöùc thaàn löïc khoâng ngöôøi saùnh* Thöôøng coù möôøi ngaøn na-do-tha

*Caùc chuùng Bí-soâ thöôøng cung kính.* Thaùi töû laïi hoûi trôøi Tònh Quang Coâng ñöùc töôùng haûo nhö theá naøo? Phaät kia haønh haïnh Boà-ñeà gì?

*Xin giaûng noùi laïi, con muoán nghe.*

Baáy giôø, Thieân töû Tònh Quang laïi vì thaùi töû noùi veà coâng ñöùc vaø töôùng haûo cuûa Phaät baèng baøi keä:

*Ñænh Phaät nhö Tu-di* Xuaát chuùng cao voøi voïi Buùi toùc maøu xanh bieác

*Xoay beân phaûi ngay ngaén.* Loâng traéng giöõa chaëng maøy Saùng nhö ngaøn maët trôøi Maét xanh bieác trong saïch Töïa nhö laù sen xanh.

*Caèm ngöïc nhö sö töû* Moâi ñoû hôn Taàn baø

*Raêng khít khoâng khuyeát hoûng* Traéng nhö ngoïc kha tuyeát.

*Roán troøn roäng xoay phaûi* Saïch nhö pha leâ baùu Löôõi ñoû töïa sen hoàng Roäng daøi maø moûng saïch. Traûi ra che khaép maët Töôùng naøy raát vi dieäu Phaïm aâm raát trong treûo Hay tuyeät vöôït theá gian. Taát caû trôøi vaø ngöôøi Nghe ñeàu sinh hoan hyû Traêm ngaøn thöù aâm nhaïc

*Chaúng baèng aâm thanh Phaät.* Coâng ñöùc lôùn voâ bieân

*Ñoaïn Hoaëc cho chuùng sinh* Khieán haønh haïnh Boà-ñeà Laïi nöõa caùc loaøi chim.

*Teân laø Khaån-na-la* Uyeân öông, Caâu-chæ-la Phöôïc-lyù, Hi-noa-nga

15

*Cuï-sa, Caâu-noa-la.* Chim Ca-laêng-taàn-giaø Ñeàu coù saéc töôùng ñeïp

*Töôùng Phaät ñeïp cuõng vaäy* Phaät duøng moät lôøi noùi.

*Tuøy caên taùnh ñeàu hieåu* Gaàn xa nghe nhö nhau Phaùp Nhö Lai töï taïi Coå daøi da mòn ñeïp.

*Caân ñoái vôùi thaân mình* Baép, khuyûu tay suoâng troøn Duoãi tay daøi quaù goái Ñoan nghieâm ñeïp nhö vaäy. Baûy choã ñeàu ñaày ñaën Caùnh tay nhö muõi voi

*Baép chaân hôn nai chuùa* Töôùng aâm taøng aån kín. Gioáng nhö cuûa long maõ Loâng xanh bieác xoay phaûi Khoâng sôï nhö sö töû

*Ñænh Phaät nhö thieân caùi. (*loïng baùu *coõi trôøi)* Trang nghieâm thaân saéc vaøng

*Böôùc ñi nhö traâu chuùa* Chaân hieän Thieân böùc luaân Töôùng Sa-taát-ñeá-ca.

*Ñeïp toaøn dieän nhö vaäy* Theá gian raát hieám thaáy OÂng nay neáu gaàn guõi Coù ñöùc cuøng khoâng ñöùc.

*Coù phöôùc cuøng khoâng phöôùc* Taát caû töï oâng bieát

*Coù ai xöng danh Phaät* Khen cheâ ñeàu khoâng chaáp. Nhö hoa sen trong nöôùc Khoâng nhieãm chuùt buøn nhô Phaät ñaïo sö cuûa ta

*Theá gian khoâng ai baèng.*

